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ABSTRAKT
Kujtoj nje thenie te lexuar me pare se kur ke dell krijues ai te bren dhe te mundon, e ti
detyrohesh te krijosh duke mos pyetur perse. Ne fakt krijimi I nje ideje te tille per te krijuar
Rezidence Shteterore ne vendin tone erdhi si rezultat i nje analize dhe reflektimi te gjate. Ne
shikim te pare mund te duket e lehte si ceshtje, thjesht nje dizajn qe do te merr jete, do te
vizitohet dhe mbase edhe shquhet. E verteta eshte kjo, qe arkitektura eshte me e thelle se nga ajo
qe ne shohim. Ajo na perfaqeson me se miri nder breza, ku cilesia e funksionit tregon nivelin e
piedestalit. Rezidenca Presidenciale e ndare ne kater objekte, ngerthur poashtu edhe shume
funksione brenda saj. Shikuar nga perpesktiva te ndryshme personale, kulturore dhe mjedisore
ky dizajn shpreh qendrueshmeri ne modifikimin e nje strehe per pune, banim dhe rekreim, lehte
e casshme dhe tejet dhe ekuivalente me rolin e saj per te sherbyer dhe bashkepunuar me qellim
per te funksionuar.
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FALENDERIME DHE MIRËNJOHJE

E bukura e te gjitha arritjeve ne jete qendron tek perpjekja. Perpjekja per te
krijuar gjera te bukura qe I shtojne vlere shoqerise dhe vendit eshte atribuesi kryesor qe
na motivon ne synimet per arritjet tona. Eshte e rendesishme te falenderoj te gjithe ata
qe paten durim per te me mbeshtetur gjate kesaj periudhe te rendesishme per mua!
Perulem para prinderve per dashurine dhe mbeshtetjen e pafund, shoqerise qe me kane
inkurajuar pa reshtur, profesoreve qe kontribuan ne ngritjen profesionale dhe ndaj
mentorit tim, me te cilin duhet ndare meritat dhe duartrokitjet qe ka qene aty gjithmone
per te me udhezuar, analizuar dhe reflektuar secilin detaj te ketij punimi.
Iu faleminderit!
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Programi / permbledhja eshte nje formulim I qellimeve te klientit si dhe kerkesave te
perdoruesve te nderteses se propozuar, e prezentuar si nje liste e aktiviteteve, me trajta
dhe madhesi te hapesirave te kerkuara per te akomoduar funksione specifike, si dhe
relacionet ne mes te ketyre funksioneve/hapesirave.
Konfigurimi ne arkitekture kryesisht shfrytezohet si tematike e menyres se shfrytezimit
te hapesirave dhe qarkullimit apo komunikimit dhe si e tille mund te jete: lineare,
qendror, qendror I dyfishte, I grumbulluar, koncentrike etj.
Analogjia ne kuptimin etimologjik, ky term rrjedh nga latinishtja qe do te thote
proporcional apo I ngjajshem. Ne aspektin se si dervojne analogjite atom und te
pershkruhen ne kater lloje: simbolike, te drejteperdrejta, personale dhe te fantazise.
Karakteri si term psikologjik e sociologjik paraqet teresine e vetive dhe tipareve te
dukshme dhe kualiteteve me te cilat karakterizohet dhe vecohet nje person. Termi
‘kualitativ’ rrjedh nga Greqishtja e lashte “character” qe I referohet shenjes se stampuar
mbi monedhe. Ngjajshem me karakterin e nje personi, edhe ne arkitekture me karakter
nenkuptojme teresine e tipareve dalluese permes se cilave shfaq dhe artikulon
domethenien, funksionin dhe qellimin ne menyre konsekuente nje object arkitektural.
Tipologjia ne arkitekture nenkupton klasifikimin ne baze te tipit apo llojit te
pergjithshem. Ndertesat mund te klasifikohen ne baze te shume variablave sikurse
forma, trajta apo funksioni. Ne baze te forms tippet ne arkitekture mund te jene disa
sosh: Egjiptiane, Grek, Romak etj. Ne baze te funksionit tipet ne arkitekture mund te
jene te shumte: banim, argetim, prodhim etj.
Konteksti ne arkitekture I referohet te gjitha ceshtjeve dhe rrethanave perreth nje
dizajni. Perderisa kuptimi etimologjik I fjales kontekst do te thote “te thuresh se
bashku”, konteksti I referohet faktit se shumica e ndertesave dizajnohet ne menyre
specifike per nje lokacion te vecante; karakteristikat e te cilit lokacion shfaqin
mundesite dhe determinantat e vete dizajnit. Konteksti I nje dizajni eshte pjese e
analizave te dizajnit qysh nga fazat e para konceptuale.
Fleksibiliteti , qe ne aspektin etimologjik thuhet se rrjedh nga latinishtja flexibilis,
flexus, nenkupton lakim apo perulje. Koncepti I fleksibilitetit ne arkitekture shpesh
keqkuptohet. Per disa, fleksibilitet do te thote qe ndertesa mund te akomodoj rritje
permes zgjerimit. Per tjeret, fleksibilitet do te thote se ndertesa lejon ndryshime ne
funksion permes shnderrimit te hapesirave. Per te tjere, fleksibilitet do te thote se nje
ndertese siguron shfrytezim per t’ia vlejtur investimit permes hapesirave shumefunksionale. Ne te vertete fleksibiliteti mbulon qe te tri aspektet e lartpermendura –
zgjerueshmerine, shnderrueshmerine dhe gjithanshmerine.
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HYRJE
1. Hulumtimi dhe analizat
1.1.

Definimi I problemit

Mungesa e trajtimit te nje tematike te tille per vendin tone ndonese pas shume vitesh
qe nga shpallja e pavaresise, sa e veshtiresonte punen njeherit e ben edhe me unik
qendrimin e ketij punimi per te cilin me eshte dashur te bej hulumtime dhe analiza te
shumta per te rezultuar me produktin tashme final qe do shpaloset ne vijim.
Krijimi I nje objekti reprezentativ qe do te perfaqesonte dhe prezentonte
institucionin e udheheqesise shteterore ka qene mjaft sfidues duke marre parasysh se
ne vendin tone nuk kemi pasur nje objekt te tille reprezentativ shteteror tek I cili do te
mund te referoheshim.

1.2.

Metodologjia

Perzgjedhja e lokacionit ne kontekst real pas identifikimit te problemit ka qene jo shume
e veshtire, me ndihmen e Planit Rregullues Urban! Duke qene se Prishtina e Re si zone
e pa ndertuar dhe formuar ende, sipas planifikimit urban zhvillimor te kesaj zone eshte
detalisht e pershkruar per permbajtjen dhe karakteristikat tjera qe e definojne shume
qarte. Investigimi I pjerrtesise se terrenit, jep te kuptohet se perjetimi I peisazhit dhe
vizurave ne kete zone eshte i jashtezakonshem.

1.3.

Hulumtime dhe shqyrtimi i literatures

Vilat si objekte ekskluzive - individuale / familjare të banimit janë ndër ndërtesat
arkitektonike që kanë pësuar me së shumti ndryshime kuptimore, strukturale, kulturore,
kontekstuale dhe qasje ambientale. Ne baze te klasifikimit te tyre si pasoje e tipologjise
se lokacionit kemi vilat rezidenciale qe jane per banim/pushim si patundshmeri dhe ato
eksluzive si prona shteterore.
Vila ka siguruar një “arratisje” prej stresit
te punës dhe ritmit tensionues te jetës në
qytet qysh nga antikiteti. Si një tipologji e
ndërtesave të banimit, vila ka qëndruar me
shekuj, gjithnjë duke siguruar qetësi dhe
bukuri për ata që tërhiqeshin brenda
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mureve të saj për të shëtitur përmes
kopshteve që e rrethonin atë. Si e tillë vila
zë një vend qëndror në historinë e
arkitekturës Perëndimore. Në gadishullin
Italian qysh nga antikiteti dhe përsëri më
vonë gjatë Renesancës, ideja e një shtëpie
të ndërtuar larg nga qyteti në një shtrirje
natyrale, e ka tërhequr imagjinatën e
patronëve të pasur dhe arkitektëve.
Përderisa forma e këtyre strukturave ka
ndryshuar me kohë dhe lokacioni i tyre
është bartur në rrethina të qyteteve por
edhe në lokacione urbane në shtrirje me
kopshte, parimi thelbësor i dizajnit ka
mbetur në ekspresionin arkitektural të një
shtrirje idilike për aktivitete kulturore dhe
tërheqje shpirtërore në një strehë banimi
larg nga qyteti. Pas Renesancës, vila u
shfaq përtej kontekstit Italian si një formë
arkitekturale e ripërtërirë dhe e
riimagjinuar përmes Evropës Perëndimore
dhe pjesëve tjera të botës të influencuara
nga kultura Evropiane. Villa eshte
parashikuar si nje lloj i vecante i shtepise
ne te cilen theksimi i qellimshem mbi
marredhenien midis arkitektures dhe
mjedisit natyror sjell njelloj bashkeveprimi
te tyre.
“Një residence konsiderohej si shtëpi
fshati, që posedon pronë dhe përbëhet nga
ferma dhe ndërtesat e banimit të
kompozuara rreth një oborri të
brendshëm.”
Në kuptimin etimologjik fjala Vilë rrjedh
nga italishtja villa, respektivisht nga
Latinishtja villae = shtepi rurale/ fshati e
percjellë me ndërtesa ferme. Në epokën
Romake, vila ishte shtëpi fshati e shtresës
së lart të shoqërisë, mirëpo qysh prej
origjinës së saj si vilë Romake, ideja dhe
funksioni i një vile ka evoluar dhe
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ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme.
Në të folurën moderne, termi “vila” mund
t'i referohet rezidencave / shtëpive të tipeve
dhe madhësive të ndryshme, të rangut të
vilave dyshe suburbane “gjysme të
pavarura” dhe rezidencave në kontekstin
urban.

Termi residence rrjedh nga Latinishtje,
resideo qe do te thote te qendrosh ne nje
vend, te vendosesh apo te sistemohesh.
Pergjate shekujve, mbreterit, mbretereshat,
princerit, duket dhe elita tjeter e popullsise
kane ndertuar apo blere pallate per tu
sherbyer atyre si shtepi
familjare/rezidenca, vende per pune dhe si
qendra te qeverise/udheheqesise. Disa nga
keto ende perdoren si Rezidenca
Mbreterore zyrtare.

2. Definimi dhe zhvillimi i programit funksional – Detyra projektuese
Mungesa e trajtimit te nje tematike te tille ne vendin tone, ka pamundesuar
shqyrtimin dhe krahasimin e nje objekti qe funksionon ose jo me program te
caktuar. Gjithsesi duke iu referuar vendeve te zhvilluara kohe me pare, si ShBA e
cila njihet me Shtepine e Bardhe, Londra me Buckingham Palace, Spanja me AlHambrën etj kemi krijuar konceptin se cka do te formesonte me se miri programin
funksional te Presidences tone.

2.1. Analizat
Krahas shtjellimit te programit, siperfaqja e parcelles duheshte te artikulohej dhe
trajtohej ne menyre te vecante perkitazi me karakterin e vet Rezidences. Gjenerimi I
koncepteve te masterplanit per nje dizajn te qendrueshem dhe fleksibil sjell ne
definimin e siperfaqes pergjate dy akseve kryesore, ai horizontal dhe vertikal.
Nje foto te parcelles nga masterplani me te dyja akset.
Grupimi I zonave private dhe publike poashtu ben diferencen.
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Fig.1. Zonimi I hapesirave horizontalisht

Fig.2. Zonimi I hapesirave vertikalisht
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Fig.3. Reagimi ndaj vendit

Fig.4. Kompozimi I zonave
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Fig.5. Diellosja e percelles

2.2. Konteksti
Kosova eshte nje shtet I pavarur ne Evropen Juglindore, me kryeqytet
Prishtinen. Eshte vater e vazhdimesise se qyteterimit te lashte iliro-dardan dhe e
zhvillimit te gjuhes shqipe si pasardhese e vetme e gjuheve ilire.
Qe nga shpallja e pavaresise, Republika e Kosoves ka pasur dy synime themelore: shtetndertimin e brendshem dhe konsolidimin e shtetit te Kosoves ne rrafshin nderkombetar.
Fuqizimi metejme i pozites nderkombetare te
Republikes se Kosoves eshte prioritet i larte
shteteror. Shpallja e pavaresise se Republikes se
Kosoves me 17 shkurt 2008 u pasua me nje vale te
shpejte te njohjeve nga shume shtete. Keto njohje ne
mase te madhe konsoliduan pavaresine e Kosoves
dhe e bene fakt te pakthyeshem.

Fig.6. Territori I Kosoves
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Që nga viti 1999, Prishtina ka përjetuar rritje të dukshme të popullsisë,
bashkë me të cilën bëhet rritja e kërkesës për objekte investive (banuese dhe afariste).
Për shkak të mungesës së projektimit të tokës ndërtimore, Prishtina është ballafaquar në
shumë pjesë të komunës me rritjen e papërmbajtur të vendbanimeve. Nga kjo rritje është
prekur më së shumti periferia e qytetit.
Plani Urban Rregullues Prishtina e Re – Zona Qendër përfshin sipërfaqen prej
360ha. Prishtina e Re, që është shumë më tepër se lagje, e që pretendohet të bëhet pjesa
kryesore, respektivisht qendra e re e Prishtinës, e përcaktuar me Planin strategjik të
Zhvillimit Urban të Prishtinës 2004-2020. Bazuar ne këtë plan, qendra e qytetit do të
zgjerohet me “boshtin urban” në Jug të Matit. Zhvillimi i qendrës së qytetit – boshti
urban, ideja themelore planifikuese është rripi i infrastrukturës qendrore që kalon në
jug-perëndim nga pjesa e vjetër e qytetit, dhe vazhdon deri te liqeni i Badovcit. Ky
bosht urban ofron tokë ndërtimore për funksione qendrore të qytetit me qasje të mirë,
për tregti me pakicë (shopping), zyre, universitete, spitale dhe për rekreacion. Gjithashtu
sigurohen edhe hapësira për destinime të ndryshme të kulturës si kinema, muze, operë,
etj. Edhe administrata e qytetit, edhe ajo e Kosovës do të zinin vend në këtë bosht;
Kuvendi Komunal do të mbetej në pjesën ekzistuese, ndërkaq Kuvendi i Kosovës dhe
ndërtesat e Ministrisë në pjesën e re. Kompleksi i rezidencës presidenciale dhe Kuvendi
i Kosovës, gjithashtu janë përcaktuar që të vendosen në këtë zonë, për t’u pasuar nga
përfaqësitë dhe instalimet e ndryshme diplomatike ndërkombëtare.
Lagjja e qytetit Prishtina e Re shtrihet ne pjesen lindore te Prishtines. Prishtina e
Re ne veri ka Maticanin, ne lindje ka pyllin e Germise e ne perendim ka Prishtinen, si
panorama te mrekullueshme. Terreni ulet gradualisht ne drejtim te jugut, derisa ana
veriore ka nje topografi me te theksuar. Ne jug te saj eshte Fushe Kosova. Ne kushte te
mira atmosferike, shtrihen malet e Sharrit, duke I dhene kesaj lagje te re peisazh
fantastik. Kjo zonë do të zhvillohet në një lagje të shëndetshme, të përshtatshme dhe
atraktive për jetesë. Në këtë zonë nuk ka shumë zona të ndërtuara. Verehet nje pjese e vogel e
ndertimeve qe jane ndertesa te uleta.

2.3. Lokacioni
Relievin e Prishtines se Re e perbejne terrenet e ngritura. Terreni ulet gradualisht
ne drejtim te jugut, derisa ana veriore ka nje topografi me te theksuar ku shfaqen
ndryshime te lartesise deri ne 40m. Parcella e determinuar per objektet e Presidences
rrethohet nga struktura te ndryshme funksionale sic jane zonat urbane per banim,
shfrytezim shoqeror dhe afarizem.
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Fig. 7. Lokacioni-Prishtina e
re/Zona Qender

Siperfaqja e parcelles
eshte prej 235,834.764 m². Ne
te kater anet e saj ka rruge
kryesore dhe dytesore prej nga
te cilat mundesohet qasja ne
kete siperfaqe. Diellosja,
ndricimi dhe ajrosja behen
sipas orientimit te pozites
gjeografike. Aty nuk ka ndertime te cilat do te mund te privonin objektin prej ketyre
parametrave. Dhe keshtu nenkuptohet qe edhe problem I vizurave nuk egziston ne kete
rast, vec se eshte e dukshme qe edhe terreni I pjerret do t’i beje me dinamike levizjet ne
kete ansambel objektesh.
Parcella rrethohet ne veri dhe jug me rruge kryesore permes te cilave nuk lejohet casja
ne lokacion per te mos prishur rregullat e rendit te komunikacionit te parashikuara per
keto dy rruge. Ne perendim dhe lindje kemi rruge dytesore permes te cilave bejme te
mundur casjen ne te dyja anet e parcelles.

Fig.8. Analizat e diellosjes dhe ererave ne lokacion
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2.2.

Nevojat funksionale

Nevojat per te punuar, ushqyer e banuar ne nje vend te njejte per Presidentin, ka bere qe
te analizojme ne menyre te detajuar dizajnit duke I ngethyer te gjitha keto nevoja ne nje vend.
Definimi I hapesirave publike,private dhe rekreuese dhe gershetimi I tyre si pasoje e analizave
dhe krijimi I masterplanit ndau keto nevoja ne disa objekte. Rezidenca Ekzekutive qe punon
dhe reprezenton shtetin tone, ka nevoje per hapesira te shumta te cilat do te plotesojne kerkesat
e Presidentit, mystafireve, stafit administrues dhe asistues. Rezidenca e Banimit bashkedyzon
hapesirat e ushqimit, pushimit dhe argetimit me dimensione jo te zakonshme dhe me casje
vetem te personave te familjes dhe mysafireve te tyre. Edhe Galeria e Bibloteka kane permasa te
jashtezakonshme te cilat ofrojne ambiente relaksimi per qytetaret.

Fig.9. Identifikimi I permbajtjes se zonave

2.3.

Detyra projektuese – Programi

Kompleksi I ndertesave qe e shoqerojne Rezidencen Presidenciale Ekzekutive, jane
Rezidenca Presidenciale Familjare, Bibloteka Presidenciale dhe Galeria Presidenciale.

•

Rezidenca Presidenciale Ekzekutive

Rezidenca Presidenciale Ekzekutive eshte e pozicionuar ne krahun e majte nisur nga
ujevara, apo me mire te themi ne orientim te lindjes ne parcelle qe shtrihet ne 6 kate qe
perfshine 17140m². Casja ne bodrum behet permes rrugeve nentokesore ne te dyja katet te
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suterrenit dhe ate te bodrumit. Ne bodrum jane te sistemuara depot e sherbimeve gastronomike,
te inventarit, arkiva si dhe 14 parkingje ku kane casje vetem personat e autorizuar.

Fig.10. Niveli -1.Bodrum

Nje kat mesiper tek suterreni kemi zonen e kontrolles per persona te jashtem qe mund te
futen brenda me leje speciale tek salla per media dhe konferenca per t’u informuar nga personat
kompetente mbi situate dhe ceshtje te caktuara shteterore, e te cilet kane mundesi te
akomodojne makinat e tyre ne 28 parkingjet jashte objektit por prap nder nivelin e tokes. Kemi
zonen e kamerave qe monitoron objektet e ansamblit. Hapesirat e tjera utilitare, hyrjen kryesore
per stafin e brendshem ndihmes gjenden prane ketij kati, te cilat e rrethojne oborrin e
brendshem.
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Fig.11. Niveli 0.Suterreni

Ne katin perdhese kemi hollin hyres kryesor, qe shoqerohet nga shtylla duke formuar
arcade pergjate koridorit qe rrethon berthamat e objektit dhe atriumet. Dhoma ceremoniale e
pritjes do te sherbeje per figurat shteterore qe kane ftese te jene prane Rezidences sone. Dhoma
Shteterore e Ngrenies dhe Dhoma e Ballos do te funksionojne per celebrime ne evente
shteterore.

20

Fig.12. Niveli +1.Perdhesa

Kati I pare perbehet nga Dhoma e Presidentit, Dhoma per mysafire, Dhoma Shteterore e
cila personifikon shtetin tone me piktura dhe vepra te ndryshme sic mund te jene mineralet e
vendit tone si dhe Salla per Celebrime per gosti e manifestime.
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Fig.13. Niveli +2.Kati i pare

Kati I dyte dhe I trete kane permbajtjet administrative.
Ne katin e dyte kemi hapesirat gastronomike per sherbimet e kulinarise ne Rezidencen
Ekzekutive, Dhomen e Ngrenies si dhe zyret administrative.
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Fig.14. Niveli +3.Kati I dyte

Kati I trete I takon I teri administruesve te Rezidences Ekzekutive.

23

Fig.15.Niveli +4.Kati I trete

•

Rezidenca Presidenciale

Rezidenca Presidenciale Familjare eshte e pozicionuar ne krahun e djathte nisur nga
ujevara, apo me mire te themi ne orientim te lindjes ne parcelle qe shtrihet ne 6 kate me 11570
m². Rezidenca Presidenciale e Banimit strehon dy suita per familjen e Presidentit ne katin e
trete, kater suita per mysafire ne katin e dyte dhe kthinat tjera percjellese per argetim dhe
sherbim qe shtrihen nder kate.
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Fig.16. Niveli -1.Bodrumi

Ne bodrum kemi depone e inventarit dhe servisimit, dhomen e mekanikes dhe elektrikes, si dhe
10 parkingje per Rezidentet.

25

Fig.17.Niveli 0.Suterreni
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Suterreni eshte kati me aktraktiv I ketij objekti me hollin e bowling, kinemane familjare,
dhomen per sportet e mbyllura si squash court dhe racquetball court, pishinen e brendshme dhe
saunen. Per te vazhduar nje kat me siper ne perdhese me bibloteken dhe dhomen e multimedias.

Fig.18.Niveli +1.Perdhesa
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Ne kete nivel kemi casjen nga hyrja kryesore representative, per te vazhduar me kthinat
kryesore si holli hyres (ku gjinden edhe shkallet representative qe te bartin ne te gjitha katet e
objektit), qendrimi ditor, dhoma e ngrenies dhe kuzhina qendrore me hapesirat tjera
mirembajtese.

Fig.19.Niveli +2.Kati i pare

Ne katin e pare kemi 6 suita, dy llojesh A dhe B (me permbajtje te njejte por organizim dhe
orientim ndryshe nga njera tjetra). Ne keto suita supozohet te akomodohen miqt dhe te ftuarit e
Presidentit dhe familjareve te tij.
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Fig.20.Niveli +3. Kati I dyte

Aktivitetet atraktive nuk perfunduan me suterren dhe perdhese. Eshte pozicionuar ky kat me
qellim qe te kete perdorim nga kati me poshte (kati I pare) dhe siper tij (kati I trete). Pervec
dhomes Presidenciale qe do te shfrytezohet per pune I tere kati eshte ne shfrytezim te sporteve
te ndryshme qe mund te zhvillohen ne ambientet e mbyllura te shtepise si tenisi, biliardo, chess
table, poker table, fussbal table, air hockey table, fitnesi dhe dhoma e pianos.
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Fig.21.Niveli +4.Kati I trete

Kati I trete I takon hapesirave banuese nga Presidenti dhe familja e tij duke u sistemuar ne dy
suita moderne minimaliste.
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•

Bibloteka Presidenciale

Bibloteka Presidenciale eshte e pozicionuar ne orientim te veriut ne parcelle nisur nga
ujevara ne epiqender, qe shtrihet ne 3 kate me 5900m².

Fig.22. Niveli -1.Bodrumi

Ne I casemi ketij niveli nga rruget nentokesore me hyrje nga rruga dytesore nga krahu i
Rezidences Presidenciale per Banim.Nivelin e bodrumit te biblotekes e perbejne depoja
per deponi,arkive dhe kurim te librave, depoja per inventor dhe servisim si dhe dhoma e
mekanikes dhe elektrikes.
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Fig.23. Niveli 0.Perdhesa
Ne perdhese kemi hollin qendror I cili na lidh me hapesirat e femijeve, hapesirat e
adoleshenteve, hapesira e Community Learning Center, dhomat e takimeve dhe ato per
konferenca. Hapesirat e femijeve dhe adoleshenteve pervec pjeses se biblotekes kane
edhe sallen per lexim, pune dhe loje. Hapesira e Community Learning Center do t’I
sherbeje komunitetit te femijeve per avancimin e njohurive ne gjuhet e huaja. Krahas
kesaj hapesire gjendet edhe Newsfeed Café-ja. Ne hollin qendror kemi shkallet kryesore
representative qe dergojne ne nivelet tjetra te Biblotekes.
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Fig.24. Niveli +1.Kati I pare

Ne katin e pare kemi ndare hapesirat e librave ne te trilluar dhe jo te trilluar. Hapesira e
administrates gjendet prane ketij kati. Salla per lexim ka kapacitet per 56persona.
Gjithashtu ne kete nivel gjindet edhe nje sale e vogel per ligjerata.
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Fig.25. Niveli +2.Kati I dyte

Ne katin e dyte te Biblotekes kemi te njejtat njesi per librat e trilluar dhe jot e trilluar,
duke shtuar qe I kemi kushtuar rendesi koleksioneve speciale. Innovation Center Lab
eshte hapesire nga e cila do te marrin jete idete inoative te te rinjeve qe do te
frekuentojne Bibloteken.

•

Galeria Presidenciale

Galeria Presidenciale eshte e pozicionuar ne orientim te jugut ne parcelle nisur nga
ujevara ne epiqender qe shtrihet ne 3 kate me 6400 m².
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Fig.26. Niveli -1.Bodrumi

Nivelit te bodrumit edhe ne Galeri I casemi permes rrugeve nentokesore me hyrje nga
rruga dytesore nga krahu i Rezidences Presidenciale per Banim. Kemi te pozicionuar
hapesiren e eksponateve qe ze pjesen me te madhe te ketij kati, depon e inventarit per
deponi dhe servisim si dhe dhomen e mekanikes. Ne garazh kapaciteti I parkimit eshte
per 8 makina.
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Fig.27. Niveli 0.Perdhesa

Casja ne perdhese eshte nga shtigjet mbitokesore. Nga holli hyres I Galerise mund te
frekuentojme dyqanet e veprave artizanale e etnografike, te suvenireve, librarine
artistike dhe Caffe Barin. Ne dy anet e katit kemi rampat qe gjenden ne oborrin e
brendshem te Galerise duke lidhur katet njera me tjetren si komunikimi I vetem vertical
I ketij objekti. Rampat kane gjeresi prej 2.8m dhe lartesi prej 5m te cilat mund te
sherbejne si hapesira per ekspozim duke konstribuar keshtu si mjet psikologjik ne
aspektin e levizjes dhe sensin e kohes. Kati I pare dhe I dyte eshte I teri ne dispozicion
per ekspoziten e veprave te artit. Ne katin e dyte kemi edhe zyret administrative, te cilat
kane casje te vecante nga perdhesa dhe parking te brendshem me kapacitet per 6
makina.
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Fig.28. Niveli +1.Kati I pare

Fig.29. Niveli +2.Kati I dyte
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3. Ideja dhe koncepti – procesi kreativ I dizajnit arkitektural
(diagramet skematike dhe modelet)

Fig.30. Analizat e lokacionit/Diagram konceptual

Fig.31. Analizat e lokacionit/Ererat,diellosja,pjerrtesia e terrenit
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Fig.32. Depertimi I drites brenda dhe jashte objektit

Fig.33. Analiza/Reagimi ndaj vendit/Dukje ne kontekst
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3.1. Tematika dhe filozofia e dizajnit

Definimi i formes se objekteve te ketij anesambli Presidencial, erdhi si rezultat per te cilin u
modifikuan relacionet hapesinore dhe u sendertuan ne menyre te unifikuar pas analizave dhe
kompozicioneve te ndryshme ne baze te dizajnit operativ duke bere levizje e duke provuar me
maketa kartoni forma te ndryshme. Gjithsej kemi krijuar 7 variacione:

Fig.34.Varianta 1

Fig.35.Varianta 2

40

Fig.36.Varianta 3

Fig.37.Varianta 3.1

Fig.38.Varianta 3.2
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Fig.39.Varianta 3.3

Fig.40.Varianta 3.4

Fig.41.Varianta 4
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Fig.42.Varianta 4.1

Fig.43.Varianta 4.2

Fig.44.Varianta 4.3
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Fig.45.Varianta 5

Fig.46.Varianta 5.1

Fig.47.Varianta 5.2
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Fig.48.Varianta 6

Fig.49.Varianta 6.1

Fig.50.Varianta 7
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Fig.51.Varianta 7.1

Fig.52.Varianta 7.2

Fig.53.Varianta 7.2.1
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Fig.54.Varianta 7.3
Pas swot analizes se dy formave esenciale:

Fig.55. Swot analiza
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3.1.1. Analogjite

Fig.56. Motiv etnografik
Derivimi I analogjive kulturale simbolike I adoptuar nga mostrat e thurjeve ne tekstilin e
jastykeve, qilimave dhe nga dekoret me motive tradicionale shqipetare kemi gjeneruar forma te
cilat jane perkthyer ne dizajn te shtigjeve ne secilin prej kopshteve. Frymezimi nga motivet tona
etnografike, solli motive te reja ne kopshtet e Rezidences, te cilat deshmojne origjine e identitet
nga kultura jone. Peisazhi me mure gjelberuese e forma ornamentale ne terrenin e pjerret behet
me dramatik dhe ngjall kureshtje per te eksploruar sa me shume.
Epiqendra e te gjitha kopshteve te ketij anesambli, eshte kopshti i ujevares qe gjendet ne
piketakimin e simetrise se dy boshteve atij horizontal dhe vertikal. FOTO-ja te vendoset nga
situacioni I ngushte per te sqaruar me mire dizajnit alejet dhe gjithcka te ketij kopshti.

Fig.57. Motiv etnografik

Fig.58. Motiv etnografik
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Fig.59. Motiv etnografik

Fig.60. Motiv etnografik
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3.2.

Casja urb-arkitekturale / Masterplani

Fig.61. Dizajnimi I masterplanit

1. Aksialiteti-karakteristike e dizajnit te masterplanit
2. Vendosja e planprogramit ne menyre radiale
3. Renditja simetrike e programit ne parcelle
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4. Organizimi I rrugeve kryesore pergjate aksit horizontal
5. Rrjeti rrugeve/nderlidhja e hapesirave
6. Hapesira publike, rrjeti rrugor, hapesirat e kopshteve dhe objekteve / Masterplani ne
teresi

4. Interpretimi dhe prezantimi grafik

Fig.62. Situacioni I gjere 1:2000
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Fig.63. Situacioni I ngushte 1:1000

Fig.64. Prerja terthore / Prerja gjatesore
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Fig.65. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Ekzekutive

Fig.66. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Ekzekutive

Fig.67. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Ekzekutive
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Fig.68. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Ekzekutive

Fig.69. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Ekzekutive
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Fig.70. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Ekzekutive

Fig.71. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Ekzekutive

Fig.72. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Familjare
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Fig.73. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Familjare

Fig.74. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Familjare
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Fig.75. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Familjare

Fig.76. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Familjare
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Fig.77. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Familjare

Fig.78. Dukje ne kontekst / Rezidenca Presidenciale Familjare
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Fig.79. Dukje ne kontekst / Bibloteka Presidenciale

Fig.80. Dukje ne kontekst / Galeria Presidenciale
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Fig.81. Dukje ne kontekst / Galeria Presidenciale

4.1.Kompozicioni dhe Konfigurimi – Diagramatizimi (tematika e
kompozicionit e shprehur me diagrame , mostrat e komunikimit )

Fig.82. Konfigurimi dhe kompozicioni hapesinor
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Fig.83. Konfigurimi dhe kompozicioni hapesinor

Fig.84. Diagram/Matrica e perafrueshmerise
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Fig.85. Diagram konceptual

Fig.86. Diagram konceptual
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Fig.87. Diagram konceptual

Fig.88. Skeme
konceptuale
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Fig.89. Skeme konceptuale

Fig.90. Diagram konceptual
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Fig.91. Diagram konceptual

Fig.92. Diagram konceptual
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Fig.93. Diagram konceptual

Fig.94. Diagram konceptual
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Fig.95. Diagram konceptual

Fig.96. Skeme konceptuale
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Fig.97. Skeme konceptuale/Reagimi ndaj vendit

Fig.98. Skeme konceptuale
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Fig.99. Skeme konceptuale/Diellosja

Fig.100. Skeme konceptuale/Diellosja
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Fig.101. Diagram konceptual

Fig.102. Skeme konceptuale
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Fig.103. Skeme konceptuale
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4.2.Struktura, Konstruksioni dhe Tektonika
Duke qene se kemi distance relativisht te medha atehere kemi menduar qe konstruksioni I
objekteve te Rezidences te jete me konstruksion Cobiax duke perfituar shtrirje te njejte te
peshes se places ne shtylla dhe themele. Teknologjia Cobiax funksionon permes balonave te
gomes te cilat jane te mbushura me ajer t e cila me pastaj betonohet. Perparesi tjeter e kesaj
teknologjie te avancuar eshte trashesia e holle e pllakes. Neve kemi perdorur pllaka 30cm ne te
kater objektet tona. Keshtu jemi liruar nga kufizimet strukturore te cilat shpeshhere kufizojne
kreativitetin tone.

4.3.Interpretimi Ideor I Projektit
Elaborimi I lokacionit te nje residence shteterore duke filluar nga pasazhet e bukura te
Junikut, u zhvendos ne Prishtine per arsye te rrjetit rrugor si dhe depertimit sa me te shpejte nga
distance ne distance. Koncepti I kopshteve I frymezuar nga motivet tona etnografike te cilaat
deshmojne origjinalitet nga kultura jone, gje e mire kjo e cila na sherben per reprezentim,
mundeson nje loje lojale e cila te ben te bredheshnga kopshti ne kopsht per te soditur e shetitur.
Parcela me siperfaqe prej 235.834,764m² e cila gjindet ne zonen Qender te Prishtines se
Re, ne veri dhe jug rrethohet me rruge kryesore, ndersa ne lindje dhe perendim me rruge te
qarkullueshme dytesore. Ne rruget kryesore, pervec shiritave per automjete eshte parapare linja
e tramvajes dhe shiritat per bicikliste e kembesore. Keshtu hyrjet kryesore prej te cilave casemi
ne parcelle jane nga lindja dhe perendimi. Hyrjet ne veri dhe jug per kembesore jane lehte te
casshme dhe tentojne te prezantojne lirine e perjetimit te nje objekti qeveritar e ne baze te
konceptit demokratik. Perimetri i parceles poashtu ka mundesi te shfrytezohet nga te gjithe ata
qe duan te vijne ta vizitojne dhe te shetiten perreth saj. Nderkohe kopshtet percjellin pershtypjen
e misterit per te zgjuar kureshtje te vizites. Jane trajtuar ne menyre te vecante pasi kemi te bejme
edhe me dimension psikologjik e kulturor. Simetria eshte element qe karakterizon pothuajse cdo
gje; masteplani zhvillohet permes dy akseve kryesore horizontal dhe vertical si dhe dizajni I
objekteve si brenda ashtu edhe jashte tenton te transmetoje harmonine e simetrise shikuar prej
secilit kend.
Ne secilin prej objekteve te Rezidences kemi perdorur konceptet e atriumeve, galerive
dhe oborre te brendshme per te ngerthyer keshtu natyren sadopak edhe brenda objektit.
Hierarkia e objekteve fillon nga Rezidenca Presidenciale Ekzekutive dhe ajo Familjare, nga ku
filloi gjithcka. Definimi I zonave te funksioneve permbajtesore, si ai individual/ privat dhe
kolektiv/shoqeror. Menyra e ndarjes dhe shoqerimit te ketyre dy zonave mes vete, nderroi
konceptin nga nje ne dy. Secila kerkon privatesi me vete. Duke bere qe Rezidenca Shteterore te
ndahet ne dy objekte, ate te Ekzekutivit e cila do te sherbeje per pune dhe takime shteterore dhe
Familjare e cila do te akomodoje familjen e Presidentit duke percjellur nje numer te madh
kthinash secila prej tyre. Rezidencen Shteterore Ekzekutive e percjellin Dhoma Ceremoniale e
Pritjes, Dhoma e Ballos, Dhoma Shteterore e Ngrenies, Dhomae Marreveshjeve, Dhoma
Shteterore, Dhoma e Presidentit si dhe funksionet e tjera utilitare. Rezidencen Shteterore
Familjare e perbejne funksionet e njejta utilitare sikur cdo shtepi banimi perjashto dimensionet
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dhe permasat hapesinore. Perbehet nga 8 suita, dy prej te cilave do te sherbejne per familjen e
Presidentit dhe 6 te tjera qe do te akomodojne mysafiret ne kete Rezidence. Kemi edhe shume
kthina te tjera percjellese atraktive te cilat do argetojne familjen dhe te ftuarit e saj, si Dhoma e
Multimedias, Dhoma per tenis, Dhoma e Biliardes, Dhoma e Lojerave, Dhoma e Pianos, Dhoma
e Kinemase etj.
Lojen e perjetimit te hapesires e asistojne edhe hapjet ne te dyja keto objekte, te cilat
poashtu vazhdojne konceptin e simetrise. Te Rezidenca Presidenciale Ekzekutive kemi hapje
romboide te cilat ndodhen perreth shkalleve representative dhe drejtekendeshe pergjate kateve
me funksione te ndryshme. Te Rezidenca Presidenciale Familjare kemi dritare me dimensione te
drejtekendeshit qe shkojne shume me format e objektit qe leviz ne cdo nivel.
Galeria dhe Bibloteka e Rezidences Shteterore jane ten je dimensioni tjeter (perjashto
ketu funksionet percjellese). Eshte hapesira ajo qe ben diferencen. Edhe te keto objekte kemi
lojen e dites permes oborreve te brendshme dhe atriumeve. Galeria perbehet nga Holli I
ekspozimit te cilen e asistojne edhe rampat si komunikim vertical dhe hapesira ekspozuese,
dyqanet e veprave artizanale, etnografike e artistike dhe administrate. Bibloteka ngerthen
sherbime per tre grupmosha: femije, adoleshente dhe te rritur. Shto ketu edhe Qendren e
mesimit te perbashket, Qendren innovative dhe administraten.

Fig.104. Profili I rrugeve
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Aneks ( te gjeturat nga Plani Rregullues, vizitat)
o Identifikimi i lokacionit:
Prishtina e Re
Zona Lindje
Teresia B
B6 A: 235.834m²
o Identifikimi I paramentrave kontekstual:
Topografia:
Qyteti I Prishtines shtrihet ne pjesen verilindore te Kosoves dhe ka
siperfaqe prej 7768.7ha. Ka pozite qendrore ne Gadishullin Ballkanik. Relievin e
Prishtines e perbejne terrenet e ngritura me lartesi mbidetare prej 535-730m.
Qytetin rrethohet prej shpatijeve ne te tri anet, duke krijuar nje situate
topografike amfiteatrale.
***
Lagjia e qytetit Prishtina e Re shtrihet ne pjesen lindore te Prishtines.
Relievin e Prishtines se Re e perbejne terrenet e ngritura me lartesi mbidetare
prej 590-750m. Prishtina e Re ne lindje dhe verilindje e ka pyllin e Germise qe
arrin ne lartesi prej 1100m. Ne veri ka Matiçanin, respektivisht qe nga verilindja
e deri pothuajse ne perendim e ka Prishtinen si panorame te mrekullueshme.
Terreni ulet gradualisht ne drejtim te jugut derisa ana veriore ka nje topografi me
te theksuar ku shquhen ndryshime te lartesise deri ne 40m. Per shkak te
topografise se tillekjo pjese e planit eshte me se paku e atakuar me ndertime.
Kemi te bejme me nje hapesire qe ofron vizura(pamje) interesante drejt qytetit,
pra hapesire me shume rendesi dhe delikatese pasiqe nderhyrjet e reja
hapesinore do te duken nga qendra e qytetit.
Ne jug te saj eshte Fusha e Kosoves. Ne kushte te mira atmosferike
shihen malet e Sharrit, duke i dhene kesaj lagjeje te re peisazh fantastik.
o Disa elemente te planifikimit te qendrueshem :
- Orientimi i favorshem (jugor)
- Kursimi i energjise
- Perdorimi i energjive te riperterishme
- Riciklimi i ujerave
- Perdorimi i materialeve natyrore dhe te riciklueshme
- Riciklimi i mbeturinave
- Zvogelimi i CO2
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o Kursimi i energjise:
- Orientimi i favorshem I permbajtjeve ne kuader te nderteses
- Perdorimi i termoizolimeve me trashesi me te madhe <20cm
- Eliminimi i urave termike
- Dritaret kualitative dhe me min. 3shtresa qelq
o Distanca me e vogel ndermjet objekteve
Per caktimin e distancave ndermjet objekteve merren tre faktore:
- Orientimi
- Gjendja e fqinjesise
- Kerkesat higjieniko-sanitare
Orientimi
Tek orientimi merret kusht bazik orientimi drejt jugut deri ne 40°te tij, si dhe
tri ore me diell ne periudhe 22 mars-22 shtator.
Gjendja e fqinjesise
Tek gjendja e fqinjesise merren parasysh krijimi I hapesirave te nevojshme
funksionale ndermjet ndertimeve.
Kerkesat higjieniko-sanitare
Tek kerkesat higjieniko-sanitare perfshihen ndricimi, diellosja dhe ajrosja.

Fig.105
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Fig.106

Fig.107
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o Kushtet per definimin e rrethojave:
Nuk lejohet rrethimi I parceles me gardh tek ndertesa publike, pervec
institucionit parashkollor.
o Formesimi arkitektonik dhe estetik:
- Inkurajohet perdorimi I tulles, gurit apo te ngjashme (materiale natyrore)
- Inkurajohet perdorimi I ngjyrave pastele
- Hapesirat e parkimit te gjallerohen dhe te shtrohen me elemente betony qe te
mundesojne rritjen e barit
- Duhet te perdoren peisazhe te dizajnuara mire dhe Fontana apo elemente tjera
ujore.
- Inkurajohet arkitekture e thjeshte, e paster, pa detaje te tepruara.
o Kushtet per ndertimin e objekteve me rendesi strategjike
Ne kete lagje objektet me rendesi strategjike, si objektet qeveritare dhe
Presidenca do te ndertohen duke iu permbajtur parametrave urbane, ndersa
kushtet e sigurise do te percaktohen nga organe kompetente te sigurise.

o Gjelberimi
Disa lloje te drunjeve te cilet mund te perdoren ne Prishtinen e Re-Zona Lindje.
-

Acer negundo - Panja fletefrasher
Acer Pseudoplatanus – Panja e malit
Acer Tatarikum – Uleza
Aesculus Hippocastanum – Geshtenja e kalit
Berberise Vulgarise - Melqinja e rendomte
Buxus Sempervirens – Bushi
Castania Sativa – Geshtenja e bute
Cedrus Atltantika – Cedri I Atlasit
Cupresus Sempervirens – Selvija
Fraxinus Ornus – Frasheri I bardhe
Hibiscus Syriacus – Hibiskusi
Laurus Nobilis – Dafina
Ligustrum Vulgare – Voshtra e rendomte
Mahonia Aquifolium – Mahonia
Picea Pungens – Hormoqi haleargjend
Quercus Ilex – Ilqja
Salix Babilonica – Shelgu vajtues
Sorbus Aucuparia – Vadhja e eger
Syringa Vulgaris – Jargavani
Taxus Bacata – Tisi
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-

Thuja Orientalise – Tuja Lindore
Tilia platyphyllos – Bliri fletegjate & fleteargjendte
Ulmus Glabra – Vidhi I malit
Rosa Canina – Trendafili I qenit
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